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ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТОНИМО-СИНОНОМИК МУНОСАБАТЛАР
(“ҲИБАТУЛ ҲАҚОЙИҚ” АСАРИ ЛЕКСИКАСИ МИСОЛИДА)
Сайидирахимова Насиба Сайидмахамадовна
Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети
филология фанлари номзоди, доцент
Аннотация:. Мақолада ўзбек тилида антонимо-синонимик муносабат
умумкатегориал бирлик сифатида талқин қилинади, тилшуносликда умумкатегориал
бирлик сифатида номловчи: “антонимо-синономик блок” , “синонимо-антонимик блок”,
“синономик қаторлар антонимияси”, “антонимик қарама-қаршиликлар синонимияси”
“антонимик уя” тушунчалари “Ҳибатул Ҳақойиқ” асари лексикаси мисолида илмий
асосланади ва таҳлил қилинади.
Калит сўзлар: антонимо-синонимик муносабат, лингвистик парадигма,
лексемалар ўртасидаги валентлик, гипо-гиперонимик муносабатлар, градуонумия,
партонимия, умукатегориал парадигма, “антонимо-синономик блок” , “синонимоантонимик блок”, идеостиль.
АНТОНИМО-СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРАХ ЛЕКСИКИ «ХИБАТУЛ ХАКОИК»)
Сайидирахимова Насиба Сайидмахамадовна
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени
Алишера Навои
кандидат филологических наук, доцент
Аннотация: В статье рассматривается антонимо-синонимическое отношение в
узбекском языке как общекатегориальная единица, а также
трактуются и
анализируются понятие называемые как общекатегориальнымы единицами: «антонимосинонимный блок», «синонимо-антонимический блок», «синоним анонимных линий»,
«антонимические синонимы» на примере лексики «Хибатул Хакойик».
Ключевые слова: антонимо-синонимические отношения, лингвистическая
парадигма, валентность между лексемами, гипо-гиперонимика, градуонимия,
партонимия, общекатегориальная парадигма, «антонимо-синонимический блок»,
«синонимо-анонимический блок», идеостиль.
ANTONIMO-SYNONYMIC RELATIONSHIPS IN THE UZBEK LANGUAGE
(AT THE HEART OF THE WORDS “HIBATUL HAKOYIK”)
Sayidirahimova Nasiba Sayidmahamadovna
Tashkent State University of the Uzbek language and literature
after named Alisher Navoi
Doctor of Philosophy, Associate Professor
Abstract: The article interprets the antonymy-synonymic relation in the Uzbek language as
a unit of the general category, and also examines and analyzes concepts called units of the general
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category: “antonymy-synonymic block”, “synonymy-antonymic block”, “lines of synonymyantonyms” “synonyms” for example, leksems "Hibatul Hakoyik".
Keywords: antonym-synonymic relationships, linguistic paradigm, valency between
leksems, hypo-hyperonymy, graduonymy, partonymy, general category paradigm, “antonymsynonymic block”, “synonym-anonymous block”, ideostyle.
Узоқ йиллар мобайнида тилшуносликда синонимия ва антонимия
ҳодисалари алоҳида лингвистик ҳодиса сифатида талқин этиб келинди.XX асрнинг
70-йилларида ўзбек тилшунослигига ситем-структур тилшуносликнинг татбиқ
этилиши ва натижада тил бирликларини муайян тизим, аниқроғи, парадигмада
ўрганилиши натижасида тил ҳодисаларини ўрганишга бўлган бошқача
ёндашувнинг бошланишига туртки бўлди. Бундай ёндашув лексик семантикада ҳам
ўз аксини кўрсатди. Бироқ шундай бўлишига қарамай, семантикада синонимия ва
антонимия ҳодисалари айро ҳолатда ўрганиш ҳали ҳануз давом этмоқда.
Айтиш жоизки, лексиканинг семантик тавсифи масаласи ҳамма вақт
лингвистика илмининг долзарб ва ўта муҳим вазифаларидан бири бўлиб келган.
Сўнгги йилларда тилшуносликда мазкур муаммони илмий ҳал этишнинг
замонавий ечими лексик бирликни якка ҳолда эмас, балки бир мунча кенг доирада
(сўзлар гуруҳи олиниб) талқин этилаётганлиги билан характерланади.
Ўзбек тилшунослигида лексикология соҳасида қўлга киритилган сўнгги
ютуқлар–лексемалар ўртасидаги валентлик масаласининг ўрганилиши, лингвистик
майдон назарияси, гипе-гиперономик муносабатлар, градуономия, партономия
ҳодисаларининг талқин этилиши фикримизнинг айни далилидир.
Шу кунгача тилшуносликда синоним ва антоним сўзлар айро ҳолда
ўрганилиб келинганини кўришимиз мумкин. Бизнингча, бу ҳодисалар биргаликда,
яъни анотонимо-синономик муносабатлар сифатида қаралса ҳам анча кенг
хулосаларга олиб келиши мумкин. Тилшунослик тарихига назар ташлайдиган
бўлсак, тилшунос олимлар синоним ва антоним сўзлар ўртасидаги ўзаро
алоқадорликка бир неча бор ишора қилганликларини кўришимиз мумкин. Хусусан,
Л.А.Введинская [1], Л.А.Новиков [2] ва В.А.Иванова [3] каби бир қатор
тадқиқотчиларнинг ишларида синонимо-антонимик
муносабатлар бирлигига
бўлган ёндашув ва мазкур ҳодисани ўрганишга бўлган дастлабки ҳаракатлар
кузатилади. А.А.Уфимцева, А.А.Бартина, Ю.Д.Апресян, И.Л.Филонеко ва
Н.Г.Свистуноваларнинг ишларида эса синономик ва антонимик муноабатларни
биргаликда ўрганлигини кўриш мумкин [4].
Антонимо-синономик
муносабатлар
бирлигини
ўрганиш
нафақат
семасиология, балки лексикология учун ҳам ўта долзарб ва муҳим саналади, чунки
бундай ёндашув орқали муайян тил лексикасида семантик муносабатлар
изоляциялашган - алоҳида ҳолатда эмас, балки уларнинг диалектик бутунлиги,
якдил бирлик сифатида талқин этилиш имкони яратилади. Бундай ёндашув, айни
дамда, лексикография учун ўта муҳим саналиб, сўз маънолари ўртасидаги семантик
яқинлик ва қарама-қарши зидлик муносабатларни ифодаловчи махсус луғатларни
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яратишга бўлган амалий эҳтиёжни ҳал этишда ҳам ўзига хос имкониятларини
беради.
Шунингдек, сўзларнинг ўзаро семантик яқинлиги ва сўз семантикасидаги
зидлик мунобаталарини ўзаро узвийликда ўрганиш
лексик семантика
категорияларининг яширин (у қадар эътибор бирилмаган) хусусиятларини очишга
ҳам ёрдам беради. Шуни қайд этиш лозимки, синономик ва антонимик
муносабатларни ўзаро узвийликда ўрганиш лексик сатҳдаги систем муносабатлар
масаласи билан ҳам алоқадор саналади ва мазкур масала тилшуносликда тўла
ечимига эга бўлмаганлиги билан характерлидир. Синономик ва антонимик
муносабатларни умумкатегориал парадигмада умумназарий жиҳатдан тадқиқ
этишда юзага келадиган қийинчиликлар, бизнингча, синоним ва антонимларнинг
ички дифференциал томонлари етарли даражада мукаммал ўрганилмаганлиги
билан ҳам боғлиқдир.
Мазкур мақолада сўзларнинг семантик муносабатларидаги маъно яқинлиги ва
семантик қарама-қаршилиги масаласини имкон қадар ёритишга ҳаракат қиламиз.
Шу кунгача яратилган ишларда синономия ва антономия ҳодисаларини
ўрганиш нафақат тил, балки нутқий аспект, аниқроғи, бадиий нутқ таркибида
тадқиқ этилди.
“Антонимия” ва “синонимия” тушунчалари ўзаро узвий боғлиқ, яъни бир
лексик бирлик сенмантик жиҳатдан бошқа лексемалар билан ўзаро боғлиқлик ҳосил
қилса-да, айни дамда бошқа лексемалар билан антонимик жуфтлик ҳам ҳосил
қилиши мумкин. Тилшуносликда уларни умумкатегориал бирлик сифатида
номловчи турли: “антонимо-синономик блок” , “синонимо-антонимик блок” [3;68],
“синономик
қаторлар
антонимияси”,
“антонимик
қарама-қаршиликлар
синонимияси” “антонимик уя” [6] сингари қатор атамалар қўлланилганлигини
кўришимиз мумкин. Мазкур мақолада биз Ю.В.Федосовнинг атамасига мувофиқ
“антонимо-синономик блок” тушунчасини қўллаймиз ва бундай тушунча остида
антоним ва синонимларни умумкатегориал бирлик сифатидаги имкониятини
очишда иккита синономик қаторга эга бўлган ҳамда умумий градуал мазмунни
умумлаштирувчи антонимик жуфтликларни назарда тутамиз.
Исталган “антонимо-синонимик блок” муайян лексик-семантик гуруҳ
таркибига киради ва айни дамда мазкур блокнинг ўзи семантик майдон хилмахиллигини ҳам намоён этади.
Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибатул Ҳақойиқ асарида бундай мисолларни кўплаб
келтиришимиз мумкин. Масалан,
Тангрим тунни, кундузни яратди (у) шарқдан ғарбга томон ўтиб, бир-бири
билан алмашиниб туради. Тунингни кундузга, кундузингни тунга ўзгартириб яна тонг
орттирди (233-б.).
Мазкур гапда тун-кун – эрта-кеч: шарқ-ғарб; жануб-шимол каби лексемалар
ўзаро антонимик жуфтликларни ҳам ҳосил қилади, шунингдек, бир вақтнинг ўзида
матн таркибида улар (Тангрим тунни, кундузни яратди) контекстуал синономияни
ҳосил қилишини ҳам кўришимиз мумкин.
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Антонимо-синонимик муносабатларни бир парадигмада ўрганиш ёзувчининг
идиостили, услубидаги тил ўзгачалигини ёритиш имконини беради. Б.А.Лариннинг
таъкидлашича, муаллиф услуби “унинг фақат сўз танлаши ва қўллаши билангина
эмас, балки сўз занжири композициясини таъминлаш ва сўзларни умумлаштира
олиш қобилиятига ҳам боғлиқдир” [7]. Бундай жараённи амалга ошириш эса,
албатта, антонимлар, синонимлар ҳисобига амалга оширилади.
Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибатул Ҳақойиқ” асаридаги қуйидаги сатрларда:
Жонли-жонсиз, борлиқ учган-югурган,
Сенинг борлиҳингга гувоҳлик берган...
морфологик кўрсаткичлар асосида жонли-жонсиз антонимик жуфтлигини ҳосил
қилингани ва учган-югурган (ўзбек тилининг этимологик луғатида жонли сўзининг
биринчи маъноси ўсиш-ўзгариш, яшаш фаолияти бор / йўқ; иккинчи маъноси эса
тирик / ўлик деб изоҳланади) “учмоқ” сўзи учмоқ (кўтарилмоқ) / қўнмоқ (тушмоқ)
сўзи билан антонимик жуфтлик ҳосил қилса, матн таркибига мазкур учган, югурган
контекстуал синонимлари орқали тирик мавжудотларга ишора қилиниши билан
биргаликда, уларнинг семаларидаги зидланишни ҳам тақозо этмоқда.
Бизнингча, антоним ва синонимларнинг ўзаро бирлиги, яъни парадигматик
спецификаси турли факторларга боғлиқ саналади. Биринчидан, мазкур
бирликларни парадигмага олиб келиш, асосан, оғзаки нутқ ва нутқий амалиётнинг
диалектал кўриниши учун характерли ҳисобланади. Иккинчидан, турли ареалга
тегишли сўзларни муайян лаҳжа ва бадиий матнда қўллаш, синономик қаторнинг
кенгайиши ва улар ўртасидаги антонимик аттракциянинг юзага келишига сабаб
бўлади.
Учинчидан,
турли
хил
квазиоантонимларнинг
кўпайиши
эса
меъёрлашмаган оғзаки сўзлашув нутқи, шунингдек, диалектал нутқнинг
ўзгачалигини
таъминлайди.
Бундан
ташқари,
ташқи
меъёрлаштирувчи
факторларнинг мавжуд эмаслиги ҳам бевосита сўзловчилар нутқида синонимоантонимик оппозицияларнинг вариантлашишига олиб келади. Бадиий матн
таркибида эса муаллиф мазкур ҳолатларни эмоционал-экспрессивликни
таъминлаш мақсадида билвосита ва бевосита амалга оширади. Масалан:
Раиятга хушмуомала, шафқатли,
Ҳазаб қилса арслон каби даҳшатли.
Умардек салобат ва қуввати бор,
Усмондек саховат ва ҳиммати бор. Булутлар уялур саховатидан,
Душманлар қўрқади важоҳатидан.
Шоҳим, саноҳи йўқ фазилатларинг.
Хушмуомала → шафқатли → даҳшатли – контекстуал синонимия ва айни
дамда даҳшатли лексемаси билан квазиоантонимни ҳосил қилмоқда. Худди
шунингдек, матн таркибидаги Умардек салобати → Усмондек саховати → ҳиммати
бор дея ижобий фазилатларнинг саналиши билан бирга контекстуал синонимия ва
айни дамда Умар→Усмон, саҳоват→ ҳиммат лексемалари важоҳат лексемаси билан
зидлантирилиши асосида квазиоантонимни ҳосил қилмоқда. Ёки
Билимли кишилар тилла динордур,
Илмсиз, жоҳил одам эл ичра хордур.
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Билимли хотинлар эркак билан тенг,
Илмсиз эркакни мисли хотин, денг.
Ушбу ҳолатда эса билимли → илмсиз сўзлари аслида антонимик қатор
семаларидаги градуонимияни ҳосил қилишига қарамай, матн таркибида улар тилла
динор / эл ичра хор бирикмаларининг зидланиши туфайли квазиоантонимнинг юзага
келишига йўл очган. Ёки
Оқил ишин билиб қилар, ўкинмайди,
Нодон каби пушаймонда сўкинмайди.
Тўҳри сўз асалдур, сен асал егил,
Ёлҳон сўз айтмайман, саримсоқ, дегил.
Ёлҳон сўз касаллик, ташвиш келтирур,
Тўҳри сўз шифодур, дардинг кетирур.
Берилган матн таркибида эса оқил / нодон; ўқинмайди / сўкинмайди
лексемаларининг қўлланиши антонимик жуфтликларни ҳосил қилиши билан
биргаликда улар матн таркибидан ўқинмайди, сўкинмайди сингари контекстуал
синонимия ҳодисасининг юзага келишини таъминлаётганлигини ҳам кўришимиз
мумкин.
Шунингдек, қуйидаги ҳолатда ҳам қайнар → кўпаяр → озаяр → тугар
лексемаларининг қўлланилиши контекстуал антонимия - квазиоантонимлар ва
синонимиянинг юзага келишига йўл очганлигини кузатишимиз мумкин.
Ҳасад оловида қозондай қайнар.
Ахир зар кўпаяр, озаяр, тугар,
Ризқингни Тангрининг бир ўзи тутар.
Хулоса қилиб айтганда, биз антонимо-синонимик парадигма тушунчасини
баъзан ўзида синонимик қаторни тақозо этувчи ва синонимик қатор таркибига
кирмайдиган ҳамда баъзи ҳолатда синонимик қатор таркибига кирса-да, бироқ
нуқий жараёнда антонимик муносабат кашф этиши мумкин бўлган лексиксемантик гуруҳни назарда тутамиз. Мазкур ҳодисалар эса, юқорида қайд
этганимиздек, муаллифнинг идиостили ва нутқий вазиятга боғлиқ бўлган қатор
омиллар асосида юзага келади. Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибатул Ҳақойиқ” асаридан
эса бундай мисолларни кўплаб келтиришимиз мумкин. Бироқ шуни унутмаслик
керакки, назаримизда, антонимо-синонимик парадигма аъзолари ўртасидаги
антонимик муносабатлар белгисини аниқлашда ҳамма вақт лексемаларнинг узуал
ва матн таркибидаги оккозионал маъноларига таянган ҳолда иш тутмоқ лозим
бўлади.
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